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ABSTRAKT
Në këtë punim është analizuar ndikimi i globalizimit në shtetet në tranzicion.
Qëllimi është të analizohet në veçanti ndikimi në shtetet si Maqedonia, Shqipëria dhe
Bullgaria. Arsyet kryesore vijnë nga fakti i jetesës në kushte të një ekonomie dhe
konkurrence globale, por për shkak të një fragjiliteti të organizimit politik sjell shoqërinë në
një situatë të mjerueshme.
Për më tepër, për shkak të pamundësisë për të sjellur një stabilitet ekonomik,
mungesë të aftësive për një stabilitet financiar dhe për t’iu kundërvënë eksceseve të
tregjeve financiare, ka sjellur në rrezik shpeshherë edhe paqen sociale në këto vende.
Ky hulumtim duke analizuar ekonominë globale në përgjithësi dhe ekonomitë e
vendeve në tranzicion, pajtohet me shumë përfundime akademike që veçanërisht vendet në
tranzicion duhet të jenë të gatshme për të ndërmarrë hapa konkretë për zbatimin e
reformave ekonomike dhe institucionale.
Realizimi i reformave të tilla, shpeshherë kërkon edhe marrjen e masave radikale,
që nënkupton një qeverisje dinamike, të përgatitur dhe orientim drejt zhvillimit të masave
lehtësuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat përmes prodhimit të tyre do të
arrijnë të eksportojnë produktet e tyre, në rastin e vendeve të lartpërmendura në Evropë dhe
në këtë mënyrë të konkurrojnë në tregjet të cilat ofrojnë mundësi për kompani të tilla.
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1 HYRJE
Ky punim diplome prezanton “ Ndikimin e globalizimit në shtetet në tranzicion”, ne
jetojmë në një ekonomi globale, por organizmi politik i shoqërisë sonë globale është i
papërshtatshëm në mënyrë të mjerueshme. Na mungon aftësia për të ruajtur paqen dhe për
t’iu kundërvënë ekscseve të tregjeve financiare. Pa këto kontrolle ekonomia globale
rrezikon të shkatërrohet.
Ekonomia globale karakterizohet jo vetëm nga tregtia e lirë e mallrave dhe
shërbimeve, por madje edhe më tepër nga lëvizja e lirë e kapitalit. Procesi i globalizmit në
vendet e “ botës së tretë”, veçanërisht në vendet në tranzicion, është duke depërtuar në
mënyrë periferike, pa u ndërlidhur me strukturën e brendshme organike të shoqërisë në këto
vende. Prandaj, një depërtim i tillë asimetrik shpuri deri te paraqitja e një kundërthënie
tjetër , e cila gjithashtu e karakterizon botën bashkëkohore. Kjo kundërthënie shfaqet në
formë të rritjes së BPK-së në përmasa botërore, në njërën anë, dhe rritjes së varfërisë dhe
të paqartësive gjatë zgjidhjes së problemeve ekonomike dhe shoqërore, në anën tjetër.
Prandaj, këtë kundërthënie e karakterizon rritja e hendekut gjithnjë e më të madh midis
vendeve të zhvilluara, në njërën anë, dhe vendeve të “botës së tretë” dhe vendeve në
trazicion, në anën tjetër.
Me qëllim të tejkalimit të kundërthënieve të sipër cekura, paqartësive, përfshirjes sa
më të shpejtë të vendeve të “botës së tretë” dhe vendeve në trazicion në procesin e
globalizmit dhe të thellimit të ndikimit reciprok ndërmjet globalizmit dhe tranzicionit,
duhet të ndërmerren hapa konkretë, veçanërisht në vendet në tranzicion, për zbatimin e
reformave ekonomike dhe institucionale. Këto reforma shtrihen në një diapazon të gjerë,
duke filluar nga privatizimi i pronës dhe ndërmarrësi, liberalizmi dhe rregullimi ekonomik
përmes dimensionit njerëzor-krijimi i tregut të fuqisë punëtore, ndërtimi i sistemit të
pensioneve, ndërtimi i politikës sociale – deri te ndërtimi infrastrukturës institucionale të
ekonomisë së tregut dhe të shoqërisë civile.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1

Përkufizimi dhe konceptet rreth globalizimit
Koha në të cilën jetojmë është kohë e vlimeve të përgjithshme ku , para së gjithash

dominojnë të drejtat e njeriut dhe liritë e individit .Në këtë kohë është duke u zhvilluara
një proces ku shtet-kombe të pavarura janë duke u ndërlidhur njëra me tjetrën përmes
korporatave multinacionale dhe institucionet ndërmjetësuese financiare . Kjo ndërlidhje
shpije deri te procesi i globalizimit të përgjithshëm, veçanërisht deri te globalizimi i
ekonomisë botërore, të cilën filozofi gjerman Urlich Beek e emërton si “ republikanizem
kozmopolit” (Selmanaj, 2006). Në kuptimin e ngushtë të fjalës, me nocionin globalizim
nënkuptojmë shndërrimin e ekonomive nacionale ne ekonominë globale botërore.

Kjo

praktikisht do të thotë se procesi i globalizimit ka lindur dhe është zhvilluar nga procesi i
afarizmit (biznesit) me një ideologji afariste. Instrumentet

strategjike nëpërmes të të

cilave realizohet ky proces janë :
a) derregullimi i ekonomisë
b) liberalizimi i ekonomisë ,dhe
c) privatizimi i ekonomisë
Gjatë tri dekadave të fundit në sferën e shkencave shoqërore tema mbi globalizmin
ka qenë tema më aktuale, por njëherit edhe më polarizuese. Sot gati nuk ka tubim shkencor,
konferencë ndërkombëtare apo seminar i niveleve të larta botërore në të cilat globalizmi si
fenomen botëror të mos analizohet dhe shqyrtohet. Kjo temë nuk hiqet nga “top lista” e
temave shkencore ku punëtoret shkencorë secili nga këndvështrimi i vet jep kontributin
për trajtimin e procesit të globalizmit. Fakti se publikimi gjithnjë e më tepër i titujve dhe
punimeve shkencore me këtë dukuri flet se tema në fjalë nuk ka humbur nga pesha dhe
aktualiteti, por përkundrazi interesimi është akoma më i madh.
Definimi i globalizmit është dhënë nga një numër i madhe autorësh. Në esencë gati
të gjithë globalizmin e definojnë si transformim apo ndryshim i madh shoqëroreekonomike që ndodhën gjatë gjysmës së dytë të shekullit njëzet.
Profesor Meidani (2002, p.39) po të njëjtës pyetje i përgjigjet: “Globalizmi si një
proces ekonomiko-shoqëror, integrues, nëpërmjet të cilit synohet që midis individëve,
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popujve e komuniteteve të përkatësive të ndryshme, nëpërmjet një komunikimi e
kontakti më të mirë, një lëvizje të lirë...”.
Ish kryeministri i Malejzisë, Mahathir Mohamad (2002), për globalizmin thotë:
“ Globalizmi është fjalë e cila si duket përshkruan

grumbullimin e të gjitha

vendeve të rruzullit tokësor në një entitet”.
Për sa i përket bazës teorike, globalizimi është teori ekonomike që bazohet në
neoliberalizëm që do të thotë ai është proces dinamik i shoqërisë i cili pikësynim të vetin e
ka liberalizimin e tregut të mallrave dhe shërbimeve. Globalizmi dallohet për veprimin e
lirë të korporatave jashtë kufijve shtetërorë të cilët pikësynim të vetëm kanë maksimimin e
fitimit. Në shoqërinë globale, e shpërndarë në tërë botën, vend të posaçëm zë koncentrimi
dhe centralizimi i madhë i kapitalit financiar.
Rritja e prodhimit është dukuri kryesore e globalizmit e sidomos kjo vërehet në
sektorët e industrisë, tregtisë dhe shërbimeve. Kuptohet të gjitha të arriturat në globalizëm
janë rezultat kryesisht i zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë e sidomos teknologjisë së
informimit dhe komunikimit. Pra siç shihet, globalizmi është nocion kompleks
gjithëpërfshirës ku edhe ekonomia pëson transformime themelore. Ndërsa sipas

disa

autorëve, ekzistojnë tri qasje të ndryshme lidhur me lindjen dhe zhvillimin historik të
procesit të globalizimit.
Së pari, globalizimi mund të trajtohet si proces i cili është zhvilluar së bashku me
proceset fillestare të qytetërimit njerëzor.
Së dyti, globalizimi mund të trajtohet si proces i cili është paraqitur që nga shekujt
XV dhe XVI , me zhvillimin e shpejtë të kapitalizmit tregtar. Sipas kësaj qasje, proceset e
shthurjes se kufijve dhe zhvillimi dinamik i komunikacionit shfaqen si rezultat i zbulimeve
të kontinenteve të reja, revolucionit të Kopernikut dhe forcimit plotësues të tregtisë
ndërkombëtare, veçanërisht tregtia me mëndafsh letër, pambuk trajtohen si shkaqe
vendimtare të zhvillimit të procesit të globalizimit.
Së treti, procesi i globalizimit trajtohet si një proces i ri kohor, i cili është shfaqur në
vitet 1980.
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2.2

Shkaqet e paraqitjes dhe të përshpejtimit të procesit të globalizimit
Dukuritë komplekse mund të shpjegohen vetëm në mënyrë multikazuale. Për këtë,

në debatin mbi globalizimin të gjithë janë të të njëjtit mendim, të gjitha të tjerat mbeten të
diskutueshme. Në varësi të përkufizimit apo të konceptit mbi globalizimin ndryshojnë edhe
shkaqet dhe forcat e tij lëvizëse1. Grafiku i mëposhtëm paraqet shkaqet e përmendura më
shpesh, pa pretenduar që lista është e plotë.

Figura 1 Shkaqet dhe forcat lëvizëse të globalizimit

Fundi i Luftës së Ftohtë përmendet si arsye. Ndërsa bota në konfliktin mes lindjes
dhe perëndimit ishte ndarë në dy kampe, tanimë ky kufi „Perdja e hekurt“ nuk ekziston më
që prej viteve 1989/90.

1

www.dadalos.org/globalisierung_alb/grundkurs_3.htm
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Shtetet e dikurshme të „Bllokut të Lindjes“ janë hapur tanimë përkundrejt tregut
botëror. Gjithnjë e më shumë shtete tregojnë se kanë besim te demokracia dhe ekonomia e
tregut si parime bazë të organizimit. Një rol shumë të rëndësishëm - para së gjithash në
nivelin e vetëdijes - kanë luajtur problemet globale. Këtë nuk e tregojnë vetëm „bizneset e
mbarë një bote“ në shtetet e zhvilluara industriale. Organizata të tilla si Greenpeace ose
Amnesty International, që u përkushtohen të tilla temave globale si mjedisi dhe të drejtat e
njeriut, janë Global Players. Tashmë janë duke u krijuar premisat e një shoqërie botërore.
Pikërisht kritikët e globalizimit si p.sh. Network-u ATTAC tërheqin gjithnjë
vëmendjen në lidhje me faktin, që nuk kemi të bëjmë me një proces të detyrueshëm, se
globalizimi që pas Luftës së Dytë Botërore është kryesisht pasojë e një politike çrregullimi
nën udhëheqjen e SHBA (shih faqen më vete të "ATTAC"). Pa liberalizimin e tregtisë
botërore në kuadër të GATT ose të WTO ky zhvillim nuk do të kishte qenë i
imagjinueshëm2.
2.3

Teoritë pro dhe kundër globalizimit
Në teorinë ekonomike për sa i përket globalizmit paraqiten mendime të shumta, por

megjithatë dominojnë dy kategori teorish. Njëra është kategoria e teoricienëve pesimistë,
ndërsa kategorinë e dytë e përfaqësojnë grupi i teoricienëve të njohur si optimistët.
Mendimet e këtyre dy palëve janë në kundërshtim me njëra tjetrën.
Pesimistët mbrojnë mendimin e tyre duke thënë se globalizmi ekonomik nuk dallon
aspak nga periudha e sistemit ekonomik kapitalist. Këto shtrojnë argumente se shumica e
vendeve të botës nuk kanë përfitime të mëdha nga tregtia ndërkombëtare. Madje ata edhe
tregtinë bashkëkohore nuk e shohin si tregti që realizohet në përmasa botërore, por vetëm
në suaza rajonale. Para Luftës së Parë Botërore – thonë pesimistët, bota ishte më e integruar
dhe lëvizja nga një vend në vendin tjetër ishte më e lirë.
Sipas ithtarëve të këtij koncepti, globalizimi në vend që të sjelle prosperitet botëror,
ai sjell varfërim botëror ose edhe disparitet ekstrem midis vendeve të “botës së tretë” dhe

2

www.dadalos.org/globalisierung_alb/grundkurs_3.htm
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vendeve në tranzicion, në njërën anë, dhe vendeve të zhvilluar , në anën tjetër, ose
shkakton konflikte qytetare, kryengritje, d.m.th. paraqiten

forma

të

ndryshme të

rezistencës dhe krizave.
Globalizimi mund të shpjerë deri te ndërtimi i një bote më të mirë dhe me të
përshtatshme për qeverisje dhe në rast që nuk jemi fanatik të çmendur të këtij procesi,
nga kjo rrjedh se kreativiteti destruktiv nuk mund të konsiderohet si e vetmja rrugë e
realizimit të këtij procesi. Njerëzimi mund të ndërtojë një botë më të mirë edhe mbi bazën e
botës së tanishme, në vend që ta shkatërrojë atë duke pritur që nga hiri të krijohet feniksi
(Mohamad, 2002). Pesimistët gjithashtu mendojnë se globalizmi është vetëm një ideologji
që propagandohet dhe trumbetohet nga pronarët e kompanive të mëdha të cilët përpiqen që
shpenzimet e mbrojtjes sociale në tërësi të paguhen dhe të jenë ngarkesë e buxhetit
shtetëror. Pesimistët, janë kundër liberalizimit të tregut dhe mendojnë se po i njëjti është i
dëmshëm për ekonomitë e shteteve jo mjaft të zhvilluara.
Ata gjithashtu theksojnë se roli i shtetit në ekonominë e një vendi është i
rëndësishëm, madje edhe i pazëvendësueshëm. Pala e pesimistëve globalizmin e shikojnë
me dyshim, ata shqetësohen për zhvillimin e ardhshëm ekonomik botëror. Tek globalizmi
shihet arsyeja e jo barazisë dhe krijimi i hendekut të madh të zhvillimit ekonomik që
ekziston midis shteteve në botë, ndër të tjera edhe paraqitjen e varfërisë, papunësinë e
madhe si dhe ndotjen e ambientit.
Pesimistët konsiderojnë se revolucioni i informimit teknologjik nuk është kurrgjë
tjetër përveç se një ballon i tregut të mallrave. Fakti që sistemi kapitalist global është një
koncept abstrakt, nuk e bën atë të jetë më pak i rëndësishëm. Ai i sundon jetët tona ashtu siç
i sundon çdo regjim jetët e njerëzve. Sistemi kapitalist mund të krahasohet me një
perandori, që ka një shtrirje më globale se cilado perandori e mëparshme. Ai sundon një
qytetërim të tërë dhe, si në perandoritë e tjera, ata

që janë jashtë mureve të saj,

konsiderohen barbarë (Soros, 1999, p. 103).
Përkundër pesimistëve, optimistët dallohen me teorinë e tyre dhe thonë se
ekonominë botërore e karakterizon një rend i ri botëror dhe se globalizmi jo vetëm që e
hasim në të gjitha poret e jetës së përditshme, por ai është një fakt, një realitet dëshiron
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dikush t`a pranon ose jo. Sipas konceptit optimist, fitues janë si vendet e zhvilluara, si
vendet e “botes se tretë”, ashtu edhe vendet në tranzicion.
Apolegjetët e globalizimit propagandojnë se globalizimi

është proces i

dëshirueshëm për te gjithë në çdo kohë dhe hapësirë. Sipas Selmanaj (2006), ky konstatim
është në kundërthënie me faktet të cilat i kanë përjetuar shumë shtete në Azi ( kriza
valutore në Azinë Lindore me 1997) në Afrikë, në Amerikën Latine si dhe një numër të
shteteve në tranzicion, veçanërisht në Rusi( kriza valutore në Rusi në vititin 1998 etj).
2.4

Transformimi i botës- fakt i globalizimit
Rrëzimit i murrit të Berlinit padyshim se paraqet njërën nga ndodhitë më të

rëndësishme të shekullit të kaluar jo vetëm në Europë, por edhe më gjere. Ishte i vogël
numri i njerëzve të cilët besonin se ky mur do të rrëzohej me aq lehtësi, madje kjo u bë pa
luftë dhe pa gjakderdhje. Kjo theksohet pasi pesimizmi kishte zënë vend në kokat e
njerëzve. Periudha gjysmë shekullore e “Luftës së Ftohtë” la gjurmë të thella. Bota u nda në
dy blloqe jo vetëm ideologjike, por edhe në ato ekonomike dhe ushtarake.
Ndasia e këtillë e vendeve në botë e sidomos në kontinentin e vjetër solli një
rivalitet dhe antagonizëm të pa parë si kurrë më parë. “Europianët – thotë M. Mohamed, ish
kryeministri i Malejzisë , janë luftëdashës dhe të pangopur... historia e tyre është histori e
luftrave të pafund, secila prej tyre më shkatërrimtare dhe më e egër se e përparshmja”.
Fundi i kësaj gjendjeje të nderë dhe me plot ankth ishte rrënimi i këtij murri që
njëherit simbolizonte shkatërrimin e sistemit socialist dhe zhvillimin e një epoke të re. Me
rastin e kremtimit të 50 vjetorit të themelimit të UE, laureati i çmimit Nobel për ekonomi,
Stigliz (2007) thotë: “Askund në botë fqinjët nuk jetojnë bashkarisht më paqësor, më lire të
lëvizin dhe me sigurti më të madhe se sa në Europë”.
Globalizmi dhe teknologjia sot janë duke bërë ndryshime në të gjitha sferat e jetës.
Sot bota bashkëkohore ndodhet në një periudhë të transformimeve të mëdha politike,
ekonomike, shkencore-teknologjike dhe kulturore. Në rruzullin tokësor, dominon sistemi
politik pluralist ku zgjedhjet si në nivelin qendror ashtu edhe atë vendor janë të lira dhe të
fshehta. Natyrisht se në botë ekzistojnë dallime për sa i përket arritjes së nivelit në
zhvillimin e sistemit politik, ekonomik dhe legjislativ. Europa ka zgjedhur modelin e vet i

11

cili dallon nga ai amerikan sikurse që dallon edhe kjo nga modelet e vendeve të tjera të
botës.
Fundi i shekullit të kaluar dhe fillimi i mileniumit të tretë shënon nivelin më të lartë
të zhvillimit ekonomik në nivel mbarë botëror. Nuk ka dilema se zbatimi i të arriturave
shkencore në proceset e reja teknologjike i ka kontribuar mjaftë këtij zhvillimi të hovshëm
ekonomik.
Mjetet elektrike siç janë: TV, telefoni, faksi, telefonat celularë, interneti, linjat
satelitore dhe transatlantike na rrethojnë kudo në ambientin ku jetojmë dhe veprojmë. Këto
njëkohësisht eliminojnë barrierat jo vetëm midis njerëzve, por edhe midis ekonomive të
vendeve të botës. Globalizmi duke ndryshuar marrëdhëniet ekonomike në botë, arriti të bëj
kthesa rrënjësore edhe për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare.
Nga tubimi i Forumit Ekonomik Botëror të mbajtur më shkurt të vitit 2002 në Nju
Jork, në botë u rritë optimizmi për sa i përket shëndetit dhe mbrojtjes nga sëmundjet
vdekjeprurëse. Anëtaret e kompanive shëndetësorë të këtij forumi, Iniciativa e Shëndetit të
Përgjithshëm, iu bashkuan liderëve afaristë të botës për rritjen e angazhimit të tyre në luftën
kundër sëmundjeve si AIDS, TBC dhe malaria. Vizioni i tyre është se ato do t`i luftojnë
sëmundjet vdekjeprurëse dhe në bazë të programit të tyre “Qëllimet Globale për 2010” do
t`i thonë Stop TBC-së, HIV-it, malaries e sidomos synimi i tyre për reduktimin e 50 % të
TBC –së dhe malaries si dhe zvogëlimin e 25% të AIDS-it.
Globalizmi pranohet gati nga të gjithë, madje edhe nga njëri prej kritikuesve më të
mëdhenj sikur Mohamed (2002) kur thotë: “Çështja që globalizmi ka mbërritur nuk do të
thotë që të rijmë dhe qetë të vërejmë se si grabitësit na shkatërrojnë”. Debate dhe përpjekje
të mëdha bëhen se si në mënyrë të barabartë të shfrytëzohen përparësitë dhe frytet e
globalizmit. Dhe debatet fillojnë me njohjen dhe forcimin e lidhjeve midis shtimit
ekonomik dhe përmirësimit të kushteve të ambientit jetësor, kushteve sociale dhe standardit
jetësor. Ardhmëria e jonë është ndarë në dy drejtime: të punojmë së bashku dhe t`i zgjidhim
problemet globale ose të rindërtojmë murrët - të kthehemi sërish në një botë akoma më të
ndarë, ku në vend të lirisë dhe solidaritetit do të gjejmë nacionalizmin dhe urrejtjen. Me
siguri alternativën e fundit nuk do t`a dëshironim. “T`i shmangemi rreziqeve të mundshme
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të luftës ekonomike dhe t`i avancojmë marrëdhëniet e tregtisë lojale dhe miqësorë me të
gjithë popujt e botës” – thekson C. Hulli, një vizionar amerikan.
Vet fakti se asnjë ekonomi shtetërorë, sidoqoftë stabile dhe e zhvilluar nuk mundet
të ketë perspektivë të ndritshme, nëse ekonomitë e vendeve të tjera stagnojnë, fakt i cili
tregon për nivelin dhe domosdoshmërinë e ndërvarshmërisë midis vendeve si alternativë
më e mirë e popujve.

2.5

Zhvillimi i globalizimit nëpër etapa
Globalizmi nuk është fenomen i ri dhe i panjohur për njerëzimin. Karakteristikat e

para të globalizmit paraqiten qysh në kohërat më të vjetra, por për globalizmin si proces
sistematikisht flitet në vitet e tetëdhjeta të shekullit të kaluar. Ekzistojnë mendime të
shumta në lidhje me periudhat e zhvillimit të globalizmit në historinë njerëzore. Megjithatë
shumica e teoricienëve vlerësojnë se globalizmi kaloi nëpër tri faza të saja të zhvillimit.
Periudha e parë, apo vala e parë e globalizmit përfshin kohën prej 1870-1914. Ndikim
kryesor në zhvillimin e globalizmit në këtë fazë ka pasur zhvillimi i teknologjisë. Vala e
dytë përfshin periudhën prej vitit 1950-1980 dhe është më së tepërmi rezultat i integrimeve
ekonomike të shteteve të zhvilluara, politikës liberale të tregtisë ndërkombëtare dhe
financimit ndërkombëtar. Vala e tretë e globalizmit daton prej vitit 1980 dhe zgjat sot e
kësaj dite. Globalizmi i kësaj periudhe është rezultat para se gjithash i zhvillimit të
teknologjisë, posaçërisht teknologjisë së informimit.

2.5.1 Vala e parë e globalizmit (1870-1914)
Elementet e para të globalizmit paraqiten atëherë kur njeriu filloi t`a shiste tepricën
e mallrave të prodhuara në tregjet e vendeve të huaja. Lëvizja e tregtarëve nga një vend në
vendin tjetër nëpërmjet karavaneve do të shënon fillet e globalizmit ekonomik. Zhvillimi i
shoqërive dhe shteteve të mëdha siç ishin Persia, Perandoria e Kinës, Romake, Kartagjena
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dhe më vonë Mongolia e Xhingis Kanit, Perandoria Otomane, Perandoria e AustroHungarisë në vete përbëjnë plotë elemente të globalizmit.
Zbulimi i rrugëve të reja, tokave të reja, kontinenteve, shpikja e teleskopit, busullës,
rrotës, mullinjtë e erës, etj., hapën një histori te re të njerëzimit në shekullin e
pesëmbëdhjetë. Motivi kryesor i migrimit dhe lëvizjes së popujve prej një vendi në një
vend tjetër ishte kryesisht faktori ekonomik, pra pasurimi dhe sigurimi i një jetë më të
begatshme. Impuls të posaçëm globalizmit i dhanë ekspeditat hulumtuese që udhëheqeshin
nga Kristofer Kolombo, Vasko Degama, Ameriko Vespuçi etj.
Pa dyshim gjysma e dytë e shekullit tetëmbëdhjetë shënoi kthesën më të madhe në
zhvillimin e globalizmit. Andaj me të drejtë kjo periudhë njihet dhe shënohet si vala e parë
e globalizmit. Faktorët më të rëndësishëm të cilët nxitën shtimin ekonomik dhe zhvillimin e
globalizmit në këtë periudhë janë:
a. Zhvillimi i teknologjisë dhe
b. Liberalizimi i tregtisë ndërkombëtare

a. Zhvillimi i teknologjisë
Shumica e mjeteve të punës që përdorej në atë kohë u zëvendësua me makinat e reja
me djegie të brendshme të cilët gjetën zbatim në shumë fabrika prodhuese. Zhvillimi i
teknologjisë së re dhe shfrytëzimi i hekurudhës mundësoi transportimin më të madh dhe më
të shpejtë të mallrave nga një vend në një vend tjetër. Zbulimi i rrymës elektrike, anijes me
avull e sidomos telefonit e përshpejtojnë akoma më tepër zhvillimin e globalizmit. Në këtë
kohë kemi zbulimin epokal të telegrafit nga Samuel Morseu pra transmetimin e mesazhit të
parë telegrafik. Telegrafi mundësoi që mesazhi të dërgohet prej një vendi në vendin tjetër
pa prezencën fizike të njeriut. Zbulimi i këtillë bëri të mundshme që çmimet e prodhimeve
në New York shpejtë të harmonizohen me çmimet e prodhimeve në Londër ose në Paris.
Lehtësirat dhe efikasiteti në komunikim si dhe ndërtimi dhe shfrytëzimi i vijave
hekurudhore e sidomos Kanali i Suezit, i Panamasë dhe kanaleve tjera ndikoi dukshëm në
shtimin e prodhimit të të mirave materiale në nivel botëror dhe njëherit në rritjen e
mirëqenies së njerëzimit në botë.
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Revolucioni industrial, ai teknologjik dhe standardi stabil i arit mundësoi një
produktivitet të madh, ndërsa tregtia dhe investimet me shpejtësi u shpërndanë anë e mbanë
botës. Të hyrat nga eksporti në nivel botëror u dyfishuan dhe arritën në 8% të GDP-së në
këtë periudhe, ndërsa investimet direkte të huaja poashtu në këtë periudhë u trefishuan dhe
kemi rritjen e kapitalit akcionar në shtetet e zhvilluara për 32%.

b. Liberalizimi i tregtisë ndërkombëtare

Përfaqësuesit e teorisë ekonomike klasike borgjeze (W. Peti, A.Smithi dhe D.
Rikardoja) janë themeluesit kryesorë të konceptit të liberalizimit të tregut. Ata
kundërshtojnë dhe hedhin poshtë konstatimet e merkantilistëve të cilët mbështetnin idetë
protekcioniste. Duke u bazuar në analizat e tyre në aspektin e prodhimit të ekonomisë
kapitaliste, ato vunë themelet e formimit e teorisë së vlerës të mbështetur në punë e jo nga
procesi i

këmbimit që e plasonin merkantilistët. “…klasikët ishin kundër politikës

restriktive merkantiliste dhe preferonin parimin e tregtisë së lirë “Laissez Fairre, Laissezpasse”, sepse sipas mendimit të tyre, pa një politikë të tillë nuk mund të paramendohej
zhvillimi i kapitalizmit si formacion i posaçëm shoqëror-ekonomik” (Berisha, 1998).
Ekonomisti Mundell këtë periudhë do ta karakterizon si periudhën shkatërrimtarë të
ekonomisë botërore pasi që: “ Shekulli i njëzet filloi me një efikasitet të lartë të sistemit
ndërkombëtar monetar i cili u shkatërrua gjatë Luftës së Parë Botërore, ndërsa midis
periudhës së dy luftërave ra në një depresion të madhë” (Mundell, 2002).
Rënia e zhvillimit ekonomik në nivel botëror do të ndihet në të gjitha shtetet e botës.
Udhëheqja e një politike izoluese dhe mbrojta e ekonomisë së vendit do t`a sjellën botën në
krizat ekonomike dhe politike më të mëdha. Varësisht nga ajo se sa do të zbatohet kjo
politikë izoluese, kemi edhe reflektimin e dëmeve dhe pasojave të ekonomisë kombëtare.
Kështu p.sh. gjatë viteve 1929-33 importi i SHBA - së do të shënon rrënje për 30%, ndërsa
në periudhën e njëjte eksporti do të zvogëlohet akoma më shumë dhe do të arrin të
zvogëlohet deri në 40%. Në vitin 1950 të ardhurat botërore nga eksporti në nivel botëror do
të jenë për 5% më të vogla se sa të ardhurat e eksportit të vitit 1870 në nivel botëror. Situatë
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identike kemi edhe sa i përket investimeve të huaja dhe kapitalit tregtar. Migrimi i
popullatës gjithashtu shënon rrënje të dukshme.
Në lidhje me këtë periudhë, historiani i ekonomisë Angus Maddison thotë: “ Midis
vitit 1913 dhe 1950 ekonomia botërore pati një rritje shumë më të ngadalshme se sa gjatë
viteve 1870-1913, tregtia botërore u rritë më ngadalë se të ardhurat botërore, dhe raporti i
jobarazisë midis rajoneve të botës u shtua më së tepërmi” (2002, p.27).
Në këtë periudhë të globalizmit pyetjet esenciale që parashtroheshin ishin: Ku
gjendet shteti im në këtë garë globale? Cilët janë gjasat, mundësitë dhe konkurrentët e
shtetit tim në ekonominë globale?

2.5.2 Vala e dytë e globalizmit 1950-1980:
Pas Luftës së Dytë Botërore në botë dominon periudha e ashtuquajtur “Lufta e
Ftohtë”. Kjo periudhë ishte e orientuar nga dy blloqe antagoniste ideologjike dhe zgjati deri
në rënien e murrit të Berlinit. Njerëzimit në përgjithësi sërish iu ofrua rasti i zhvillimit të
ekonomive të tyre në kuadër të ekonomisë globale.
Globalizmi i valës së dytë dallohet nga ai paraprak poashtu edhe për nga intenziteti i
integrimit dhe krijimit të tregut të përbashkët. Në këtë treg unik janë të përfshirë një numër
më i madh i vendeve të botës e sidomos vendet e zhvilluara. Shekulli i njëzet do të dallohet
edhe nga rritja e trendit të GDP-së e cila ndryshon varësisht nga periudhat e dhëna. Vala e
dytë e globalizmit ishte mjaft e suksesshme për shtetet e zhvilluara, andaj kjo periudhë
njihet edhe si “koha e artë”. Sukseset më të mëdha në rritjen ekonomike u arrite pikërisht
në këtë periudhë. Padyshim se njëri prej faktorëve që luajti rol kryesor ishte edhe ai i
zvogëlimit të barrierave të tregtisë midis vendeve. Pyetja kruciale e cila shtrohej ishte: Ku
gjendet firma ime ne këtë garë ndërkombëtare? Cilët janë mundësitë dhe konkurrentët e
firmës time në këtë garë globale?
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2.5.3 Vala e tretë e globalizmit 1980 - e këndej:
Fundi i shekullit njëzet dhe fillimi i mijëvjeçarit të tretë do ta gjen botën në fazën
më të lartë të zhvillimit të globalizmit. Në këtë fazë aparatet digjitale dhe ato satelitore do
t`i zëvendësojnë dhe heqin nga përdorimi shumicën e aparateve elektrike dhe të demoduara.
Faza më e lartë e zhvillimit të globalizmit u mundësua sidomos me zhvillimin e
teknologjisë së komunikimit. Globalizmi i kësaj periudhe nuk paraqet vetëm thjeshtë
zhvillimin e tregtisë së jashtme, përkundrazi ai shqyrton dhe përmban një numër të
çështjeve të jetës njerëzore. Impuls të posaçëm zhvillimit të globalizmit në këtë etapë i kanë
dhënë liderët e dy shteteve më të zhvilluara të botës, Presidenti Ronald Reagan në SHBA
dhe “zonja e hekurt”, Margaret Theacher në Britani të Madhe. Madje shumëkush zhvillimin
e kësaj vale të globalizmit e lidhin kryekëput me këto dy lidera botërorë.
Karakteristikat e valës së tretë të globalizmit janë:
•

integrimi gjithnjë e më i madh i vendeve në zhvillim në procesin e
globalizmit (integrimet ekonomike, tregtinë ndërkombëtare, rrjedhat
teknologjike, etj.)

•

margjinalizimi i një numri të shteteve në zhvillim

•

migrimi dhe fluktuimi i kapitalit sërish mori hovin e zhvillimit

Shtetet në zhvillim të cilët dallohen me inkuadrimin e tyre në proceset e globalizmit
janë: Kina, India, Vietnami, Uganda, Meksiko, Korea Jugore, Tajlanda, Singapuri, Brazili,
etj. Është me rëndësi të theksohet se këto shtetet përfshinë gati gjysmën e popullatës të
rruzullit tokësor. Njëkohësisht kohëve të fundit këto shtete shënojnë një shtim ekonomik
mesatar në vit prej 5 % që d. m.th. më të madh se sa shtimi ekonomik i vendeve të
zhvilluara.
Megjithatë në këtë periudhë ekzistojnë shtete në zhvillim të cilët nuk kyçen në
procesin e globalizmit. Si pasojë e kësaj ato ballafaqohen me probleme të shumta në
zhvillimin e tyre ekonomik.
Koncentrimi dhe centralizimi i kapitalit financiar në këtë periudhë kapën shumat
marramendëse. Kontrolli ndaj kapitalit financiar gati se është hequr nga të gjitha shtetet e
botës, kështu që ai lirshëm lëviz nga një meridian i botës në meridianin tjetër.

17

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ky kapitull trajton problemin e globalizimi dhe vendeve në tranzicion si dhe të
procesit të tranzicionit dhe mënyrave të tranzicionit.

3.1 Globalizimi dhe vendet në tranzicion
Si në vendet e "botës së tretë " ashtu edhe në vendet në tranzicion, revolucioni
shkencor-teknologjik dhe procesi e globalizimit kanë depërtuar në mënyrë periferike, pa u
ndërlidhur me strukturën e brendshme organike të shoqërisë të këtyre vende. Depërtimi i tillë
i procesit të globalizimit në vendet në tranzicion mund të argumentohet në bazë të këtyre
fakteve (Selmanaj, 2006).
Së pari në vendet në tranzicion gjatë realizimit të procesit të tranzicion gjatë realizimit
të procesit të tranzicionit janë aplikuar dy koncepte: a) koncepti intensiv " Bing Bang", dhe b)
koncepti gradual “ step by step”. Koncepti intensiv “”Big Bang” është përkrahur nga thesari i
SHBA-ve dhe FMN-ja , si dhe organizata të tjera ekonomike ndërkombëtare.
Faza e parë e aplikimit të konceptit intensiv “ Big Bang” është përqendruar në
liberalizimin e çmimeve , veçanërisht në Rusi.
Faza e dytë e aplikimit të këtij koncepti është përqendruar në zvogëlimin e normës së
inflacionit – përmes zbatimit të një politike restriktive monetare, duke i rritur normat e
interesit (kamatës), favorizimit të realizimit të së ashtuquajturës “ rent seeking” (kërkimit të
kamatës ).
Faza e tretë e aplikimit të konceptit intensiv “ Bing Bang”, veçanërisht në Rusi, është
përqendruar në privatizimin e shpejtë. Liberalizimi i çmimeve, politika restriktive monetare
dhe fiskale si dhe privatizimi i shpejtë, kanë ndikuar jo në krijimin e një rrethine të volitshme
për rritjen

dhe zhvillimin ekonomik, por më shumë ka ndikuar, veçanërisht në fazën

fillestare të tranzicionit, në krijimin e një rrethine për rënien e aktivitetit ekonomik në shumë
në tranzicion. Kështu, p.sh , në ish-Bashkimin Sovjetik gjatë periudhës 1940-1946 prodhimi
industrial është zvogëluar 24% , ndërsa në periudhën 1990-1999 prodhimi industrial në Rusi
është zvogëluar 60%, d.m.th më shumë se rënia e BPK-së, që ishte 54% gjatë kësaj periudhe
.Së dyti, me qëllim të përballimit të shpenzimeve enorme për shkak të liberalizimit të
çmimeve dhe privatizimit të shpejtë, vendet të cilat aplikonin konceptin e intensiv gjatë
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zbatimit të procesit të tranzicionit hynë në borxhe të mëdha, veçanërisht në fazën e parë të
këtij procesi. Njëherësh aplikimi i konceptit intensiv “Big Bang” ka bërë që të mbivlerësohet
valuta nacionale, e kjo konsiderohet një ndër katastrofat më të mëdha, që goditi rëndë klasën
e re të biznesmenëve në këto vende. Mbajtja e kursit të mbivlerësuar të valutave nacionale,
veçanërisht të rublës- të cilën e ka përkrahur FMN-ja nëpërmjet dhënies së shumave të mëdha
të huave për këtë qëllim. Këtë veprim FMN-ja e ka arsyetuar me faktin se norma e realizuar e
interesit (kamatës) e llogaritur në rubla ishte më e madhe sesa norma e interesit (kamatës) e
llogaritur në valutë konvertibile (Selmanaj, 2006).
Së katërti, procesi i tranzicionit në shumicën e vendeve në tranzicion, veçanërisht në
Rusi dhe në vendet e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (CIS), me përjashtim të shteteve të
Baltikut, u shoqërua jo vetëm me rritjen e varfërisë, por edhe me erodimin e shtresës së
mesme, tjetërsimin e resurseve natyrore, privatizimin e sektorëve strategjikë të ekonomisë,
sistemin e korruptuar të tatimeve dhe të shthurjes së rrjetit social.
Së pesti, dhuna dhe kapitalizimi mafioz konsiderohen si shkaqe kryesore të erodimit
të kapitalit social. Ky erodim ka bërë që të krijohet një rrethinë ekonomike, e cila nuk
stimuloi depërtimin e investimeve të drejtpërdrejta të huaja (FDI). Procesi i privatizimit në
Rusi dhe në vendet e tjera në të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (CIS) nuk mundësoi
shndërrimin e pronës shtetërore pronë të mirëfillte private, por prona shtetërore u shndërrua
në të ashtuquajturën pronë private të tipit feudal”fief”. Kjo pronë ndikoi në ndërtimin e të
ashtuquajturit kapital i “zhveshur” dhe avullimin e pasurisë në një drejtim të padukshëm. Në
vend të zhvillimit të kapitalizmit bashkëkohor, procesi i tranzicionit në Rusi, në vendet e
Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (CIS) dhe në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor
ka bërë që të ndërtohen kapitalizimi autentik, i cili në literaturë emërtohet si kapitalizëm i
“lindjes së egër” (Selmanaj, 2006)
Duke u mbështetur në depërtimin dhe rezultatet e arritura të procesit të globalizimit
në vendet e “botës së tretë” dhe në vendet në tranzicion, mund të konstatohet se problemi
nuk qëndron në qeverisjen me këtë proces. Me fjalë tjera, problemi qëndron në mënyrën e
realizimit të këtij procesi nga organizatat ekonomike ndërkombëtare. Këto organizata
FMN-ja, Banka Botërore, WTO- në shumicën e rasteve u referohen interesave të shteteve të
zhvilluara dhe të interesave të veçanta në kuadrin e këtyre shteteve. Procesi i globalizimit
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nuk mund të kthehet prapa dhe as të ndërpritet, por si çështje kyçe paraqitet funksionimi
normal i tij. Në këtë

kontekst, pjesa më e madhe e njerëzimit kërkon ndërtimin e

institucioneve publik globale, ndërmarrjen e aksioneve kolektive globale si dhe rritjen e
rolit të të mirave publike globale. Me një fjalë të tjera, vendet e “botës së tretë” dhe vendet
në tranzicion kërkojnë ndryshime rrënjësore në funksionimin e sistemit të qeverisjes në
FMN, Bankën Botërore dhe në WTO, veçanërisht në të drejtat e votimit, në transparencën e
aktivitetit të këtyre organizatave si dhe në zgjedhjen e liderëve të tyre. Marrë në tërësi,
vendet e “ botës së tretë” dhe vendet në tranzicion kërkojnë zbatimin e reformave rrënjësore
në këto organizata (Selmanaj, 2006).

3.2

Procesi i tranzicionit dhe mënyrat e realizimit të tij
Në literaturën shkencore dhe profesionale, nocioni i tranzicionit nënkupton

periudhën e zhvillimit, në të cilën patjetër duhet të ndërmerren proceset e gjithëpërfshirëse
të ndryshimeve ekonomike dhe të strukturës kulturore të shoqërisë (Selmanaj, 2006).
Hapja e procesit të ndryshimeve në mënyrën e të menduarit, veprimit në nivelin e
individëve, grupeve si dhe në nivelin e shtetit, shndërrimin e shoqërisë së tanishme në një
shoqëri me një nivel më të lartë të lirive ekonomike, politike dhe të institucioneve
civilizuese. Procesi i tranzicionit nuk është zgjidhje e ndonjë qëllimi të vetëdijshëm, të
shtresave të caktuara sociale të shoqërisë, por ky proces është një produkt i domosdoshëm,
të cilin, para së gjithash, e imponon kriza shoqërore. Ky proces paraqitet si një reaksion
spontan i masave të gjera të popullatës për problemet ekzistenciale, si dhe të përqendrimit
të forcës së elitës dominuese të shoqërisë.
Gjithmonë çdo vend apo shoqëri kur sjell vendimin për realizmin e reformave brenda
shtetit ka për qëllim që të bën ndryshime në sistemin ekonomik apo politik në mënyrë që të
eliminojë barrierat për zhvillim të mëtejshëm të shoqërisë dhe përpjekjeve për një jetë më
të mirë dhe më të begatshme (Selimi, 2001). Në rastin e parë, si bazë e tranzicionit
konsiderohet tregu, ndërsa në rastin e dytë si bazë e tranzicionit konsiderohet rregullativa
shtetërore. Nga kjo rrjedh se koordinimi spontan i tregut konsiderohet si parim ekonomik.
Kjo ide ka për qëllim që në mënyrën ex-ante të definojë qëllimin, në bazë të të cilit duhet të
ndërtohen rrugët dhe metodat e realizimit të këtij qëllimi. Kjo dukuri në literaturën

20

profesionale dhe shkencore trajtohet “si transformim sociologjik i socializmit”. Prandaj,
nga analiza e procesit të tranzicionit identifikohen tri nënprocese, të cilat në mënyrë
suplementare realizohen në këto drejtime: së pari si nënproces politik. Ky nënproces
realizohet përmes realizmit të lirive politike; së dyti, si nënproces ekonomik. Me fjalë të
tjera, procesin e tranzicionit duhet kuptuar si proces të radhitjeve të shumta përmes të cilave
ndonjë vend i caktuar mund të pozicionohet me anën e lirive ekonomike dhe politike. Në
bazë të këtij pozicionimi vendet në tranzicion mund të përgatiten për proceset e integrimit
dhe të përgatitjes së kushteve për të hyrë në shoqërinë informative. Pra, tranzicioni politik
mund të promovohet nëpërmjet ndërtimit të institucioneve liberale- demokratike, të cilat
sigurojnë një nivel të lartë të dështimit të lirive politike. Tranzicioni mental nënkupton
kalimin nga rregullat dhe veset ne rregulla të reja lojës dhe ndryshimin e mënyrës së të
menduarit.
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Sa i përket hulumtimeve, dallojmë qasjet kualitative dhe kuantitative. Sa i përket
mbledhjes së informatave, dallojmë hulumtimet primare dhe sekondare.

Hulumtimet

primare janë ato hulumtime në të cilën informatat mblidhen për një qëllim të caktuar.
Hulumtimet sekondare janë ato hulumtime që bazohen në të dhëna ekzistuese të cilat janë
mbledhur për një qëllim tjetër, mirëpo mund të përdoren edhe për qëllime të hulumtimeve.
Ky hulumtim bazohet në të dhënat ekzistuese lidhur me efektet e globalizimit në
Maqedoni, Shqipëri dhe Bullgari. Punimi bazohet në punimet e përgjithshme dhe artikujt e
shkruar mbi efektet e globalizimit duke pasqyruar kështu efektet e tij në vendet në
tranzicion dhe etapat që këto shtete kanë kaluar.
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5. REZULTATET
Në kapitullin në vijim pasqyrohen rezultatet e hulumtimit sekondar në Republikën e
Maqedonisë, Shqipëri dhe Bullgari.

5.1

Ecuritë ekonomike në periudhën e tranzicionit në Republikën e Maqedonisë
Republika e Maqedonisë ka një ekonomi jo mjaft të zhvilluar si pasojë e faktorëve

kufizues të zhvillimit. Nga vitet ’90 ajo u ballafaqua me probleme, duke filluar nga
përpjekjet për ekzistimin e saj deri te sovraniteti e pavarësia dhe duke vijuar më tej me
organizimin e brendshëm politik deri te njohja ndërkombëtare e saj. Krahas problemeve të
sipërme, zhvilloheshin edhe reforma e tranzicionit. Ato përfshinë të gjitha elementet e
sistemit ekzistues ekonomik në drejtim të privatizimit të pronës shoqërore, shtetërore dhe
ndërtimin e ekonomisë së tregut. Shkatërrimi i tregut jugosllav pati efekt negative në
ekonominë e Maqedonisë, sepse kapacitet prodhuese të saj ishin ndërtuar në harmonizim
me interesat e ish-Federatës. Tensionet politike, bllokadat politike dhe luftarake patën dhe
një ndikim shtesë negativ për ekonominë e Maqedonisë. Ulje të trendeve zhvillimore
ekonomike solli dhe lufta e vitit 2001 në territorin e Maqedonisë, ne të cilën shqiptarët me
arsye kërkonin përmirësimin e statusit të vet juridik me të drejta të barabarta si populli
maqedonas (Pollozhani, 2008).
Nga ana tjetër me politikën makroekonomike bëheshin përpjekje për stabilizimin e
ekonomisë së vendit, për sigurimin e qëndrueshmërisë së çmimeve, të kursit të
qëndrueshëm devizor, për zvogëlimin e deficitit buxhetor dhe zvogëlimin e borxhit të
jashtëm.
Me politikën makroekonomike Maqedonia arriti norma të ulëta të inflacionit (pas
vitit 1996), çmime dhe kurs të qëndrueshëm të valutës, por pa efekt zhvillimore.
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Tabela 1. Ecuritë e disa treguesve ekonomike në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës së tranzicionit 19902004.

viti

PBB-ja

Rritja

PBB

%

e Pjes.e

Invest.e

% e

% e

Norma

në

reale

Për

inv.

akum.

jashtme

defic.

borxh.

e papu-

(000.000)

PBB-

capita

bruto

në

për

treg.në

të jasht.

nësisë

Denarë

së, %

në $

në

PBB

banorë

PBB

në PBB

në

në %

në $

PBB
1990

215111

-

2235

19,30

-0,8

6,1

-

-

21,8

1991

201837

-6,2

2083

17,40

-7,8

-

-

-

22,7

1992

188586

-6,6

1937

15,21

-2,5

-

-

-

23,3

1993

174500

-7,5

1785

16,27

0,4

0,3

-

34,6

23,3

1994

171432

-1,8

1742

15,15

6,3

8,1

-11,9

35,2

24,4

1995

169521

-1,1

1705

20,80

10,2

3,5

-15,2

39,3

27,8

1996

171530

1,2

1709

20.10

10,5

3,0

-13,9

39,9

31,9

1997

174000

1,4

1732

22,40

20,7

12,7

-15,2

40,9

36,0

1998

179879

3,4

1781

18,40

14,1

52,3

-14,4

39,1

34,5

1999

187684

4,3

1848

19,70

20,2

14,9

-12,5

39,1

32,4

2000

196222

4,5

1924

21,40

20,7

94,3

-19,3

40,1

32,2

2001

187342

-4,5

1830

18,30

11,6

244,7

-15,2

42,0

30,5

2002

188941

0,9

1987

20,60

12,0

40,2

-20,3

41,1

31,9

2003

194263

2,8

2032

20,00

12,0

40,5

-18,4

38,1

36,7

2004

202192

4,1

2114

21,40

12,4

45,8

-17,4

38,4

37,3

Burimi: Prethodni statistički podatoci za Republika Makedonija, Skopje,2004, fq. 13; Statistiçki
Godishnik na Republika Makedonija, Državen Zavod za Statistika, Skopje 1996, fq. 166,189; 1999,
fq. 181, 191, 207; 2003, fq. 325,457,348; 2006, fq. 305; European Economy, European
Communities,2004,fq. 59. marrë nga Doc.dr. Petrit Pollozhani “Struktura ekonomike dhe punësimi
si prezantues të zhvillimit ekonomik”. Strugë 2008. fq. 233

Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë për norma të ulëta ose negative të
treguesve kryesorë ekonomikë në ekonominë e Maqedonisë (Pollozhani, 2008). Kështu
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p,sh. PBB-ja, si tregues sintetik i suksesit të ekonomisë në vitin 2004 është 7,5 më i ulët se
viti 1990.
Figura 2 Dinamika e tregueve makroekonomikë në Republikën e Maqedonisë në periudhën e tranzicionit (19902004).
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Burimi: Doc.dr Petrit Pollazhini “Struktura ekonomike dhe punësimi si prezantues të
zhvillimit ekonomik” fq.234 .Strugë 2008

PBB-ja deri në vitin e 1995 shënon rënie reale dhe për herë të parë në vitin 1996 ky
tregues makroekonomik shënon rritje reale pozitive prej 1,2 %. Trendet pozitive të këtij
treguesi sintetik vijojnë deri në vitin 2001. Në këtë vit si pasojë e luftës së armatosur, PBBja pati rënie reale (-4,5%) krahasuar me vitin e mëparshëm. Në vitet 2002, 2003, dhe 2004
përsëri shënon rritje e tij (0,9%, 2,8 % dhe 4,1 %).
Investimet si faktor kryesor i dinamizimit të zhvillimit gjatë gjithë periudhës së
tranzicionit kanë qenë tejet të ulëta për ta nxitur zhvillimin ekonomik. Përqindja mesatare
vjetore e investimeve në PBB në Maqedoni në periudhën e tranzicionit (1990-2004) ka
qenë 19 % (Pollozhani, 2008). Një përqindje e tillë e investimeve me mjetet themelore në
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periudhën e tranzicionit dëshmon për dukurinë e dezinvestimit, përkatësisht mbajtjen e
nivelit të tyre në nivelin e amortizimit. Sasia e pamjaftueshme e investimeve është e
determinuar nga kufizimi i burimeve për financimin e tyre, para së gjithash nga sasia e
vogël e kursimeve të vendit, nga çmimi i lartë i kredive bankare dhe nga kushtet e vështira
për t’i realizuar ato. Në vitin e 2005 Maqedonia ka shënuar përqindje më të ulët të
investimeve bruto në PBB (20%). Borxhi i jashtëm në Maqedoni në vitin 2004 zinte 38,4 të
PBB-së dhe krahasuar me vitin 1993 ai u rrit me 3,8%.
Edhe akumulimi i brendshëm gjatë gjithë periudhës së trazicionit në Republikën e
Maqedonisë ka qenë tejet i ulët. Përqindja e tij në Prodhimin Bruto të Vendit në vitet
1990,1991 dhe 1992 ka qenë negative, që do të thotë se ekonomia e vendit s’ka pasur as
prodhim të thjeshtë. Në vitin 1993 për herë të parë shënohet rritje simbolike pozitive (0,4%)
. Nga viti 1994 deri në vitin 2000 përqindja e akumulimit në PBB rritet nga 6,3% në 20,7%
në vitin 2004 përqindja e akumulimit në PBB zvogëlohet në 12,4 % . Të dhënat e
mësipërme tregojnë se mjetet që mbeten për akumulim nuk janë të mjaftueshme për
realizmin e ndryshimeve të domosdoshme të strukturës ekonomike.
Si pasojë e ecurive të tilla ekonomike Maqedonia sot përballohet me probleme
serioze të papunësisë. Norma e papunësisë shënon rritje të vazhdueshme gjatë gjithë
periudhës së tranzicionit. Ajo rritet nga 21,8 %,sa ka qenë në vitin 1990, në 37,3 % në vitin
2004. Sot në Maqedoni mbi 30 % e popullsisë jeton në varfëri.
Deficiti i bilancit të pagesave paraqet një problem në vete për ekonominë

e

Maqedonisë, sepse ka tendencë keqësimi. Përqindja e deficitit tregtar në prodhimin bruto
të vendit u rrit nga (-11,9 %), sa ishte në vitin 1994,në(-17,4%) në vitin 2004.
Ecuria e tillë e deficitit të bilancit të pagesave tregon se Maqedonia me shumë importon
mallra dhe shërbime sesa eksporton, çka do të thotë se ekonomia e Maqedonisë nuk është
konkurruese në tregjet e vendeve të tjera.
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5.2

Zhvillimi ekonomik i Republikës së Shqipërisë në periudhën e tranzicionit
Shqipëria është shtet i vogël ballkanik me një popullsi prej 3,2 milion banorësh. Me

gjithë rritjen ekonomike në periudhën e tranzicionit ajo akoma është shtet relativisht i
varfër. Mbi 25% e popullatës shqiptare jetojnë në varfëri. Në vitin 2004 PBB-ja për frymë
të popullsisë në këtë shtet ka qenë 1680 euro (Pollozhani, 2008).
Të dhënat e tabelës së mëposhtme tregojnë për një rritje të niveleve të larta të
ekonomisë shqiptare në periudhën e tranzicionit.

Tabela 2. Ecuria e disa treguesve makroekonomikë në Republikën e Shqipërisë në periudhën e1998-2004

Rritja reale

Në

e PBB-së

%

Norma e

%

inflacionit

Mesat.

Norma e

% for.

papunësisë

punët.

Bilanci

%e

tregtar

PBB

Borxhi i

%e

jashtëm

PBB

Investimet

%e

e jashtme

PBB

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

12,7

10,1

7,3

7,2

3,4

6,0

6,0

20,9

0,9

0,0

3,1

5,2

2,4

3,4

17,8

18,2

16,8

16,4

15,8

15,2

14,5

-22,8

-24,6

-22,3

-24,2

-23,9

-22,9

-21,5

34,5

31,6

31,8

26,8

23,3

20,2

21,0

1,5

1,4

3,7

4,8

2,6

2,7

5,0

Burimi: Europian Economy, European Commission, The ëestern Balkans in transition B- 1049
Brussels, 2004, fq. 42. marre nga Doc.dr. Petrit Pollozhani “Struktura ekonomike dhe punësimi si
prezantues të zhvillimit ekonomik”. Strugë 2008. fq. 214
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Figura 3. Tregues makroekonomikë në Republikën e Shqipërisë (1998-2004)
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Burimi: Doc.dr. Petrit Pollozhani “Struktura ekonomike dhe punësimi si prezantues të zhvillimit
ekonomik”. Strugë 2008. fq. 215

Nga të dhënat e tabelës se mësipërme vërejmë një rritje dinamike të ekonomisë
Shqiptare. Rritja mesatare e PBB-së prej 7,5 % gjatë viteve 1998-2004 tregon se ekonomia
shqiptare ka ecur me hapa më dinamikë në krahasim me te gjitha ekonomitë tjera në
trazicion (Pollozhani, 2008). Në këtë rritje të ekonomisë shqiptare kanë ndikuar disa
faktorë, por më të rëndësishmit kanë qenë: seria e programeve të suksesshme në sferën
monetare dhe fiskale, që mundësuan konsolidim fiskal dhe inflacioni të qëndrueshëm
(norma e inflacioni ra nga 20,9%, sa ishte më 1998,në 3,4 % më 2004); transformimi i
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rëndësishëm strukturore nga sektorët më pak produktivë, siç janë sektori i shërbimeve dhe
ai i ndërtimit; mërgimtarët, të cilët përbëjnë burim të gjerë të jashtëm të financimit baras me
14 % të PBB-së dhe mund të llogariten si faktori dominues në dinamikën e rritjes së
ekonomisë shqiptare. Mërgimtarët kanë ndikuar në rritjen e fuqisë blerëse, e cila duke
ndikuar në kërkesën agregate, mundëson ringjalljen e aktiviteteve në gjithë sektorët
ekonomikë. Përmirësim të dukshëm në periudhën e tranzicionit në ekonominë shqiptare ka
pasur sektori i tregtisë, i ndërtimit ( në vitin 2004 në formimin e PBB-së ai zinte 20 %), i
shërbimeve (pjesa e tij në PBB më 2004 ka qenë 55 % dhe ai i bujqësisë, i cili nuk është
lënë anash në periudhën e tranzicionit-pjesa e tij në PBB prej 25 % në vitin 2004 dëshmon
për një kontribut të rëndësishëm të tij në ekonominë shqiptare .
Në ekonominë shqiptare edhe pse norma e papunësisë zvogëlohet nga 17.8% (1998)
në 14.5 % (2004), ajo paraqet problem tejet serioz ,sepse supozohet se kjo normë duhet të
jetë shumë më e lartë nga ajo që paraqitet zyrtarisht. Aftësia e dobët konkurruese e
ekonomisë së re shqiptare ka krijuar deficit në bilancin tregtar. Nga viti 1998 deri më 2004
ky deficit pothuajse është i njëjtë (1/5 e PPB-së).
Republika e Shqipërisë në periudhën e tranzicionit ka zvogëluar borxhin e jashtëm;
ndërsa përqindja e tij në PBB në vitin 1998 ka qenë 34.5 %, në vitin 2004 ajo zbriti në
21%.Shqipëria në saj të përmirësimit të mjedisit të biznesit ka mundësuar rritjen e besimit
të investitorëve të huaj. Si rezultat i klimës më të volitshme për aktiviteteve ekonomike
është rritur përqindja e investimeve të jashtme (në vitin 1998 ato zinin vetëm 1,5% të PBBsë, kurse në vitin 2004 përqindja e tyre rritet në 5 %).

5.3

Zhvillimi ekonomik i Bullgarisë në periudhën e tranzicionit
Bullgaria ka një popullsi prej 7,8 milion banorësh, e cila nga vitet e ’90 kaloi nga

një shtet totalitar në demokraci pluraliste dhe në ekonominë e tregut. Në periudhën e
tranzicionit ajo arriti të bëjë reforma pozitive ekonomike dhe sociale (në vitin 2004 PBB-ja
për frymë të popullsisë në këtë shtet ishte 8,026 dollarë). Në tabelën e mëposhtme mund të
vërejmë rritjen e pandërprerë të treguesve relevantë ekonomikë të Bullgarisë në periudhën e
tranzicionit (Pollozhani, 2008).
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Tabela 3. Treguesit kryesor makroekonomikë në Republikën e Bullgarisë në periudhën e tranzicionit

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2,3

5,4

4,0

4,8

4,5

5,8

5,5

0,7

9,9

7,4

5,9

2,3

6,1

4,2

Rritja reale

në

e PBB-së

%

Norma e

në %

inflacionit

.

Norma e

në % .

-17,0

16,4

19,5

16,8

13,7

12,0

-

në %

-2,7

-3,4

-0,2

-0,5

1,1

1,2

-

në %

-9,1

-8,7

-34,5

-0,9

-57,9

-33,1

-18,6

Invest. nga

në $

102,8

17,9

102,9

112,3

265,4

157,9

371,4

jashtë

për

84,2

88,6

78,4

72,7

67,7

69,3

-

papunësisë
Rritja e
punësimit
Rritj. e bil.
tregtar

ban
Borxhi i

%e

jashtëm

PBB

Burim: Doc.dr. Petrit Pollozhani “Struktura ekonomike dhe punësimi si prezantues të zhvillimit
ekonomik” fq. 226. Strugë 2008.
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Figura 4. Ecuria e treguesve makroekonomikë në Bullgari në periudhën 1999-2005.
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Burim: Doc.dr. Petrit Pollozhani “Struktura ekonomike dhe punësimi si prezantues të zhvillimit
ekonomik”. Strugë 2008. fq. 227

Sipas Pollozhani (2008), rritja ekonomike e Bullgarisë me normë mesatare vjetore
me mbi 5 % gjatë viteve 2000-2005 është rezultat i përmirësimit të kushteve të biznesit.
Rritja më e theksuar është shënuar është shënuar në 2 vitet e fundit (5,85 më 2004 dhe 5,5%
më 2005).
Deficiti i bilancit tregtar (-18,6 %) në vitin 2005 tregon se ekonomisë bullgare i ka
mbetur ende shumë punë për t’u inkuadruar në tregun e BE-së. Reformat që kanë ndikuar
në përmirësimin e mjedisit të biznesit, kanë mundësuar rritjen e investimeve të huaja 3,7
herë nga viti 1999 në vitin 2005. Borxhi i jashtëm i Bullgarisë përbën ende problem tejet
serioz ekonomik edhe madhësia e tij relative në PBB është zvogëluar në 69,3% më 2005
nga 84,2 % sa ishte në vitin 1999 (Pollozhani, 2008).
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Proceset e globalizimit janë pa dyshim ndër proceset më të rëndësishme që po
ndodhin në kohën e sotme, prandaj analizat socio-ekonomike që kufizohen me studimin e
shoqërive të veçuara, po bëhen gjithnjë e më tepër arkaike. Shumë prej problemeve
thelbësore që shqetësojnë sot jetën e njerëzve, si problemet ekologjike ose shmangia e
konfrontimit ushtarak në shkallë të gjerë, janë globale për nga fusha e veprimit.
Pavarësisht nga ndërvarësia ekonomike e kulturore në rritje, sistemi global botëror
është i ndarë në dysh nga pabarazitë si dhe në grupe shtetesh që kanë si çështje të
përbashkëta ashtu edhe divergjenca. Nuk ka ndonjë tregues real për konsensus politik, i
cili të mund të kapërcej në një të ardhme të afërt interesat konfliktuale të shteteve. Është
e mundshme të krijohet një qeveri botërore, por nëse ndodh, kjo do të jetë rezultat i një
procesi të gjatë zhvillimi. Një prej tipareve më shqetësuese të shoqërisë së sotme botërore
është se ky globalizim në rritje nuk po shoqërohet as me integrimin politik, as me
zvogëlimin e pabarazive ndërkombëtare të pasurisë e pushtetit. Por në shumë mënyra bota
po bëhet më e bashkuar dhe disa burime tradicionale të konflikteve midis kombeve janë
zhdukje e sipër. Por akoma ndarjet midis shoqërive të pasura e të varfëra janë të
jashtëzakonshme dhe mund të bëhen burim për tensione të mëdha ndërkombëtare. Nuk
ekziston akoma një agjenci qendrore globale, e cila të mund të kontrollonte efektivisht
këto tensione ose të impononte një rishpërndarje të pasurisë në botë.
Nga gjithë kjo që u tha më lartë për vendet e tranzicionit shihet se gjatë periudhës
prej një dekade e gjysmë u bë shumë punë realizimin e reformave dhe procesin e
tranzicionit. Kjo nuk do të thotë se tash e tutje do të lundrohet në ujëra më të qeta.
Përkundrazi e ardhmja e tyre është plot batica e zbatica dhe me plotë të papritura. Intenca
e të gjithëve ajo që sa më shpejtë të largohen përfundimisht nga socializmi dhe të
integrohet sa më shpejtë në UE dhe ekonominë globale. Arritja e këtij pikësynimi varet
pik së pari nga vetë vendet e tranzicionit, por në një mase edhe nga pranimi dhe ndihma
që do t’a japin vendet e zhvilluara.

32

7. REFERENCAT
[1]

Angus Maddison, 2002 “The new wave of Globalization and its Economic Effects”,
Washington D.C.

[2]

George Soros, 1999 “Kriza e kapitalizimit global” Tiranë

[3]

Joseph Stiglitz, 2007 “The Eurupean Union`s Global Mission”

[4]

Mahathir Mohamad, 2002 “Globalizacija i nove realnosti” Sarajevë

[5]

Mundell, 2002, World Bank, “Globalization, Groth, and

Poverty”, Washington

D.C.
[6]

Nasir Selimi, 2001 “Tranzicioni dhe integrimet ekonomike”. Shkup

[7]

Petrit Pollozhani, 2008 “Struktura ekonomike dhe punësimi si prezantues të
zhvillimit ekonomik”. Strugë

[8]

Selman Selmanaj, 2006 “Globalizimi dhe tranzicioni dilemat dhe sfidat” Prishtinë
2006

[9]

Skender Berisha, 1998 “Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare”, Prishtinë

[10]

Rexhep Meidani, 2002 “Globalizimi integrimi dhe kombi shqiptar” Tiranë

[11]

Thomas Friedman, 2000 “The Lexus and the Olive Tree”, New York

[12]

www.amnesty.org

[13]

www.attack.org

[14]

www.dadalos.org/globalisierung_alb/grundkurs_3.htm.

[15]

www.greenpeace.org

33

